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ABSTRAKT
 Trendi drejtë i studimeve të vilave malore
 Koncentrimi i vilave për regjionin e Kosovës brenda influencave
bashkëkohore.
 Vilat si studim për zhvillimin e nevojave, rekreusese, kulturore e sociale.
 Krijumi i konceptit të ri të vilave.

 Precedent Europian dhe Amerikan.
 Hulumtimi i vilave – nevojave, kërkesave dhe treneve.
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1

HYRJE

Historik i shkurtë

1.1 Vilat

Qysh nga antikiteti Vila ka siguruar një “arratisje”pëerfundimtare nga stresi i punës dhe ritmi i
tensionues i jetës në qytet.Si topologji e ndërtesave të banimit,vila ka qëndruar me
shekuj,gjithnjë duke siguruar qetësi dhe bukuri për ata që tërhiqeshin brenda mureve të saj për të
shëtitur përmes kopshteve që e rrethonin atë.Si e tillë Vila zënë një vend qëndror në historinë e
arkitekturës Perëndimore.
Në gadishullin Italian qysh nga antikiteti dhe përsëri më vonë gjatë Renesancës,ideja e një
shtëpie të ndërtuar larg nga qyteti në një shtrirje natyrale,e ka tërhequr imagjinatën e patronëve të
pasur dhe arkitektëve.Përderisa forma e këtyre strukturave ka ndryshuar me kohë dhe lokacioni i
tyre është bartur në rrethina të qyteteve por edhe në lokacione urbane në shtrirje me
kopshte,parimi thelbësor i dizajnit ka mbetur në ekspresion arkitektural të një shtrirje idilike për
aktivitete kulturore dhe tërheqje shpirtërore në një strehë banimi larg nga qyteti.Pas
Renesancës,vila u shfaq përtej kontekstit Italian si një formë arkitekturale e ripërtërirë dhe e
riimagjinuar përmes Europës Perënfimore dhe pjesëve tjera të botës të infuenvuara nga kultura
Europiane.
Termi villa i destinohet llojeve të shumta të strukturave të cilat ndajnë në vete një shtrirje
natyrale apo qëllim agrar.Të përfshira në arkitekurën e vilës mund të jenë struktura të punëtorive
të dedikuara fermës,të referuar si villa rustica,si dhe kuartiri i banimit,apo villa urbana.Vila së
këndejmi duhet më së shumti të kuptohet si një etiketim apo identitet që përfshinë pjesë të
shumta të veçanta,ndonjëherë të ndërlidhura apo të varura me njëra tjetrën e në raste tjera të
ndara nga një kompleks arkitektural më i madh.Në vend te një imazhi të fiksuar ndodhet një
ambient arkitektural i cili mishëron një jetë ideale,apo villeggiatura.
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Figura 1. Vila Foscari, Andrea Palladio, Venezia, 1570

1.2 Definimi i Vilave
Etimologjija dhe ndryshimet kuptimore e përmbajtësore të Vilave
Në kuptimin etimologjik fjala Vilë rrjedh nga Italishtja villa, respektivisht nga Latinishtja villaeshtëpi
rurale/fshati
e
përcjellë
me
ndërtesa
ferme.
Kuptimi,definimi dhe koncepti i Vilës si objekt dhe entitet gjeografik është zhvilluar dhe ka
ndryshuar
në
kohë
dhe
hapësirë:
(veçanërisht në Europën kontinentale) Një rezidencë/shtëpi fshati e madhe dhe luksoze.
Një shtëpi e madhe fshati e epokës Romake,që posedon pronë dhe përbëhet nga ferma dhe
ndërtesat e banimit të kompozuara rreth një oborri të brendshëm.Në epokën Romake,vila ishte
shtëpi fshati e shtresës së lart të shoqërisë,mirëpo qysh prej origjinës së saj si vilë Romake,ideja
dhe funksioni i një vile ka evoluar dhe ka ndryshuar në mënyrë të konsiderueshme.
Një shtëpi e pavarur apo gjysmë e pavarur në një krahinë banimi,veCanërisht e stilit Viktorian
apo
Eduardian.
Fillimisht e koncipuar si shtëpi fshati apo fermë Romake,termi “vilë”u ripërtri në Angli në
shek.XVIII ndër influencën e Palladios dhe si term u përdor për shtëpitë më të vogla dhe
kompakte të fshatit.Më vonë ne shek.XIX u përdor për të përshkruar cdo shtëpi suburbane.
4

Sot, ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin
dhe krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për kualitetet e përgjithshme të banimit.Për më tepër
kërkesat për vila dhe rezidenca kanë marshuar drejtë sferës së dimensionit psikologjik dhe
kulturor.Si rrjedhojë edhe ka lindur një trend i ri i dizajnit.Kjo qasje rezulton në krijimin e
hapësirave më natyrale për banim dhe më të përshtashme duke përdorur gjuhën më natyrale dhe
më të pastër të dizajnit,duke u dhënë atyre një shpjegim të kapshëm dhe të gjallëruar të konceptit
të dizajnit arkitektpnik në faktin se ndërtesat lindin me qëllimin për t`u shërbyer njerëzve.

1.3 Influencat kohore dhe hapësinore – Klasifikimi i vilave
Vilat si objekte ekskuzive – individuale/familjare të banimit janë ndër ndërtesat arkitektonike që
kanë pësuar më së shumti ndryshime kuptimore,strukturale,kulturore,kontekstuale e qasje
ambientale,në këtë kuptim edhe termi “vila” është përdorur në mënyra të ndryshme në kohë dhe
hapësirë.Influencat e ndryshme gjatë historisë kanë bërë që shumë nga karakteristikat e vilave të
ndryshojnë në mënyrë të konsiderushme,mirëpo edhe disa karakteristika të tyre të lashta të ruhen
ende
në
disa
regjione,gjerë
në
ditët
e
sotshme.
Shtetet/perandoritë të cilat kanë sunduar me kohë të gjatë pjesë të medha të botës po ashtu kanë
pasur edhe shtresën e pasur/elitare e cila edhe ka komisionuar ndërtimin e disa prej vilave më
impozante që kanë lenë gjurmë në historinë e artit,arkitekturës dhe kulturës së përgjithshme.
Në aspektin e zhvillimit kronologjik/historik të vilave në kohë dhe hapësirë,si rradhitje me
karakteristike mund të vejmë ne pah:






Vilat Romake
Vilat Klasike/Neoklasike
Vilat e Renesancës
Vilat Moderne
Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore
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2. DEFINIMI I VILAVE
2.1Vilat Romake
Banimi Romak mund të ndahet në katër klasa:pallati,vila,domus dhe insulea.
Në arkitekturën e lashtë Romake një Vilë ishte fillimisht një shtëpi fshatie ndërtuar për
elitën.Ekzistonin disa lloje/tipe të vilave të cilat dallonin për nga konteksti,karakteri dhe mënyra
e
shfrytëzimit:
-Vila urbana,e cila ishte e vendosur në kontekst urban dhe me lehtësi mund të arrihej nga Roma
apo ndonjë qytet tjetër,
-Vila suburbana,paraqiste ndërtesë me karakter me të theksuar të pallatit-palazzeto,
-Vila rustica,prona e shtëpisë-fermë e cila në mënyrë të theksuar ishte e banuar nga sherbëtorët
të cilët kujdeseshin për pronën,ndërsa vila vete me gjasë përdorej nga pronaret vetëm në sezonë
të caktuar.Vila romake rustica më vonë u bë versioni i parë i asaj që do të quhej si plantacion.Si
vila nuk kategorizoheshin domus,shtëpitë e qytetit për elitën dhe klasën e privilegjuar;dhe
insulea,blloqe me ndërtesa apartamentesh për pjesën tjetër të popullatës – plebsin.
-Një tip tjetër i vilave është “villa marittima”,një vilë e bregut të detit.
-Vila mbretërore/perandorake,karakterizohen me madhështi dhe zakonisht vendoseshin në pjesët
e freskëta dhe piktoreske ku romaket e pasur i iknin diellit pervëlues te verës.Shembull mjaft
përfaqësues për këtë lloj të vilave është Villa Adriana e cila paraqiste një kompleks të mbi 30
ndërtesave që mbulonin një sipërfaqe prej së paku 1km2.Kompleksi përfshinte pallate,banje
termale të shumta,tempuj,librari,sallone solemne,si dhe kuartete për shërbyes,skllevër,etj.

2.2 Vilat e Renesansës
Në shek.XIV dhe XV në Itali,Vila prapë kishte domethënien e një shtëpie fshati,sikurse janë vilat
e para të Mediçive.Me 1450 Giovanni de mediçi filloi ndërtimin e Vila Mediçit në kodrinën e
Tuskancës,me gjasë vila e parë e krijuar ndër udhëzimet e Leon Batista Albertit,i cili teorizoi
tiparet e një ideje të re për vilat në përmbledhjen e tij De re aedificatoria.Nga Tuskanca ideja e
Viles
u
përhap
në
tërë
Italinë
dhe
Europën.
Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato trajtoheshin në lidhje fondamentale dhe estetike
me ambientin e jashtëm,me pamje në peizazhin bujqësor,kopshtet peizazhore dhe natyrën në
përgjithësi.
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Figura 2.Vila Farnese, nga Giacomo Viagnola, në Caorarola, Afër Viterbo, Itali, 1560

Palladio dhe mishërimi i idesë së vilave
Palladio (1508-1580) gjithnjë i dizajnonte vilat e tij me referencë të fuqishme në lokacionin e
tyre.Ai shpesh i unifikonte të gjitha ndërtesat e fermës në kompleksin e vilave të zgjatura.
Stili Palladian i vilave e ripërtëriu influencën e tij në vende të ndryshme dhe mbeti mjaft ndikues
në mbi 400 vite.

Figura 3.Andrea Palladio – Vila Capra ‘ La rotonda’ Venecia

7

Në shek.XIX,Vila si term,koncept dhe ndërtim u zgjerua për të përshkruar çdo shtëpi të madhe
suburbane që qëndronte e lirë në një parcelë peizazh.Në gjysmën e dytë të shek.XIX lindi
koncepti gjerman i “Villenkolonien”ku zonat e pasura të banimit u ndërtuan në mënyrë komplete
nga shtëpi të medha.
Gjatë shek.XX-XXI, në Europë për arsye të ndryshimeve në vlera sociake”vila” suburbane u
shëndrrua në “bungaloë”.
Në Amerikë koncepti i vilës jetoi dhe ende jeton në Hacienda-t e Amerikës latine dhe Estancia-t
e Brazilit dhe Argjentinës.Në shek.XIX, vilat e stilit internacional të dizajnuara nga Oscar
Niemeyer,Luis Barragan,etj,zhvilluan një sinteze estetike unike Euro-Latine.
Shkalla dhe dekorimi i vilave pasqyronte pasurinë dhe pozitën sociale të pronarëve te tyrebanakiereve e fisnikëve.
Palladro i jepte dinjitetin vilave të tij përmes orkestrimit të dritareve,pedimenteve,arkadave të
lozhave,dhe për më tepër matematikës;proporcioneve,ritmit,simetrisë,duke i materializuar këto
në gurë dhe gdhendjen e tij.
Vilat e Palladios paraqitnin shtëpi të pronarëve me patundshmëri,një tip i ri i rezidencave
provinciale/fshatare.
Fasadat e këtyre vilave,të dominuara nga pedimente dhe të dekoruara,shfaqnin një prezencë të
fuqishme përmes territorit të sheshtë.
Lozhat e tyre ofronin një vend të këndshëm për ngrënie,biseda,performancë muzikore etj.
Në brendinë e këtyre vilave Palladio i shpërndante funksionet si vertikalisht ashtu edhe
horizontalisht.
Kuzhinat,depo,lavanderit dhe qilarët vendoseshin në pjesën e bodrumit/suterremit;hapësira e
bollshme ndër çati përdorej për ruajtjen e produktit më të çmueshëm të pronës;drithi,i cili
rastësisht shërbente edhe si izolues termik i dhomave ndër.
Në katin e banimit,të përdorur nga familja dhe musafirët e tyre,kthinat më
publike(lozhat,sallonet)ishin te vendosura në aksin qëndror.
Përkundër pamjes së tyre të pa-fortifikuar me lozha të hapra,vilat ende paraqisnin pasardhës
direkt të kështjellave,si rrjedhoj edhe rrethoheshin nga rrethoja.Kopshte,pemishte e
perime,pishina për peshq dhe orkide të gjëra,të gjitha ndodheshin brenda rrethojës.
Brenda rrethojës po ashtu ndodhej ferma me hangarin,kafazin e pëllumbave,furrat e
bukës,kosharet e pulave,akomodimin për shërbëtorët e fermës dhe të shtëpisë,punishte të
djathit,rrushit,etj.
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2.3 Vilat Klasike/Neoklasike

Vilat Neoklasike,si vazhdim i klasicizmit grek dhe romak janë mishërim i identiteteve të ndara të
secilit element arkitektonik të derivuara dhe inspiruar nga format,stilet dhe parimet
klasike(muret,shtyllat,arkitrajet,kornizat,portikot,etj).

Figura 4.Vila Olmo, Como,Itali

Konstruksioni i Vilës olmo,i cili filloi më 1797,u komisionua nga markezi innocezo Odescalchi
nga arkitekti Zviceran Simone Cantoni.Meqë u dizajnua për të shërbyer si strehë verore për
aristokraci,u ndërtua përgjatë liqenit.

2.4 Vilat Moderne
Pasqyrojnë tendencat konceptuale,materiale,sociale e kulturore te shek.XX e këndej.
Vilat moderne janë mishërim i ideve të reja në arkitekturë e më gjerë,një proklamim i
thjeshtësisë dhe pastërtisë së formave,linjave,proporcioneve dhe materialeve,po ashtu edhe
ndërlidhjes dhe organizimit të kthinave të ndryshne dhe ambientit të jashtëm.
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Figura 5.Le Corbusier – Vila Savoye, 1928-1931, Poissy, Francë
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2.5 Vilat Postmoderne dhe Bashkëkohore
E parë si zhvendosje e arkitekturës moderne,postmodernizimi tenton vendosjen e linjave lidhëse
me të kaluarën në një kontekst bashkëkohorë.Në këtë kontekst vilat postmoderne janë mishërim i
tradicionales dhe të arriturave në teknik e teknologji,në aspektin e materialeve të
reja,konstruksionit
dhe
koncepteve
strukturale
e
tektonike.
Megjithatë,sot në shumë vende vilat bashkëkohore ende koncipohen në frymën e parimeve të
arkitekturës moderne me tendenca të theksuara nga faktorët kulturor të stilit të jetës,faktorëve
ekologjik dhe ekonomik.
Sot termi “vila” shpesh përdoret për pronat pushimore që jepen me qira.Në Britanin e
Madhe,termi përdorët për shtëpit e pavarura në destinacione të ngrohta.

Figura 6. OMA/ Koolhaas – vila Bordeaux, Francë (1994-1998)
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Figura 7. D – Vila në ishujt caicos, Karaibe, Zaha Hadid
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3.1 Lokacioni dhe Tipologjia – Klasifikimi i vilave

-Klasifikimi sipas regjionit klimatik :





Vila në vise Tropikale
Breg/breg deti,liqeni apo lumi
Klimë të thatë-shkretëtirë
Klimë të ftohtë-mal

“Zgjidhja e çdo problemi përmbahet në vetë-vete.Plani i saj,forma dhe karakteri determinohen
nga natyra e lokacionit,natyra e materialeve të përdorura,natyra e sistemeve që i përdor
ato,natyra e jetës që bëhet në të dhe qëllimi i vetë ndërtesës”.
Frank Lloyd Ëright (1867-1959)

3.2 Tropikale

Figura 8. Reyes, Elizabeth V
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3.3 Vilat Bregdetare

Figura 9. Lidhja me ambientin e jashtëm / Vizurat
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3.4 Vilat në breg të lumit

Figura 10. Martin Guy, Lake flate Houses, University of Texass press, 2014
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3.5 Parimet e arkitekturës organike
“Një ndertesë duhet të RRITET nga lokacioni sikurse ta rris vetë natyra:nga brenda jashtë,dhe
të
formësohet
nga
forcat
të
cilat
e
rrethojnë
atë”.
Frank Lloyd Ëright

Figura 11. Bruce Brooks Pfeiffer & Peter Gossel ‘Frank Lloyd Ëright’ - Taschen
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3.6 Vilat malore

Figura 12. Martin Guy, Lake flate Houses, University of Texas press, 2014
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3.7 Vilat në regjione të thata/shkretëtira
“Natyra e MATERIALEVE duhet të shtjellohet në terë ndërtesën si e pandashme nga kualiteti
dhe zotësia e saj.Materialet false dhe të rrejshme të bëra për të imituar të tjerat krijojnë
arkitekturë false”.
Frank Lloyd Ëright.

Figura 13. Bruce Brooks Pfeiffer & Peter Gossel ‘Frank Lloyd Ëright’ - Taschen
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4.1 Klasifikimi i vilave
-Klasifikimi i Vilave sipas lokacionit / strukturës së kontekstit




Vila provinciale
Suburbane
Urbane

-Klasifikimi sipas stileve arkitektonike






Vila Tradicionale
Klasike
Eklektike
Moderne
Postmoderne dhe bashkëkohore

-Klasifikimi i vilave sipas kulturës – regjionit




Vila Mediterane / Mesdhetare
Vilat Aziatike
Vilat Arabo-Islame

-Klasifikimi i vilave sipas destinimit funksional dhe reprezentativ
Vilat Rezidenciale / Residential Villas ( si patundshmëri me program te zgjeruar –
luksoz)
a.Vila familjare / rezidenciale
b.Vila familjare luksoze ( me program funksional të zgjeruar)
c.Vila familjare për banim dhe administrim prone / ferme
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4.2 Vilat residenciale
-Vila

familiare

/

rezidenciale

(si

patundshmëri

me

program

të

zgjeruar)

Termi rezidencë rrjedh nga Latinishtja,resideo që do të thotë të qëndrosh në një vend,të
vendosesh apo të sistemosh.
Ndryshimet e vazhdueshme dhe konceptet e ripërtëritura të stilit të jetesës së njerëzve sjellin dhe
krijojnë gjithnjë e më tepër nevoja për kualitetet e përgjithshme të banimit.Për më tepër kërkesat
për vila dhe rezidenca kanë marshuar drejtë sferës së dimensionit psikologjik dhe kulturor.Si
rrjedhojë edhe ka lindur një trend i ri i dizajnit.Kjo qasje rezulton në krijimin e hapsirave me
natyrale për banim dhe më të përshtatshme duke përdorur gjuhën më natyrale dhe më të pastër të
dizajnit,duke u dhënë atyre një shpjegim të kapshëm dhe te gjallëruar të konceptit të dizajnit
arkitektonik në faktin se ndërtesat lindin me qëllim për t`u shërbyer njerëzve.
Vilat rezidenciale mishërojnë konceptin e viles si ambient familjar ku banimi,pushimi,rekreimi
dhe sensacioni familjar ngërthehen së bashku në kualitete më të larta të banimit si pjesë e
peizazhit natyror.Të kuptuarit vilave sot gjithnjë e më tepër si ndërtesa në lokacione për
pushim,relaks e rekreim pothuajse në çdo stinë të vitit.Me një fjalë vilat rezidenciale janë më
shumë se vila në kuptimin e ngushtë të fjalës,ngaqë ato përpos pushimit sezonal krijojnë
domëthënien e vatrës familjare të rrënjosur në shpirtin e vendit.

Figura 14. Liu, Hanlin ’21 Century villa’ Design media publishing Ltd, 2012
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Figura 15. Liu, Hanlin ’21 Century villa’ Design media publishing Ltd, 2012

Vila familjare luksoze (me program të zgjeruar)
Kërkesat rrjedhinnga nevojat dhe nevojat shpesh vijnë edhe nga dëshirat dhe qasjet e reja në
kohë dhe hapësirë.Vilat familjare luksoze paraqesin një qasje të banimit ku plotësohen dhe
integrohen funksionet dhe nevojat përtej utilitares.Programi i tyre i zgjeruar në aspektin e
kthinave,hapësirave dhe grupacioneve të ndryshme funksionale ngërthehet edhe me sfidën e
elaborimit arkitektural në nivel konceptual,formal dhe estetik,për faktin se kompleksiteti i
organizimit të këtyre vilave ndryshon mjaft nga vilat “minimaliste”për pushim.
Ajo që i karakterizon këto vila është po ashtu edhe ambienti ku vendosen ato,i cili mundëson
edhe integrimin funksional e formal të tyre në peizazhe piktoreske,ku funksioni i “rrëshqet”në
peizazhe përmes formës dhe hapet në të përmes vizurave.
Vilat familjare luksoze ofrojnë një mori hapësirash të cilat kanë të bëjnë me kërkesat e
zakonshme të banimit:sikurse qëndrimi,fjetja e ushqimi,dhe për më teper ato ofrojnë edhe
grupacione më të zgjëruara të kthinave sikurse; rekreimi,kthinat për aktivitete
profesionale,kurtirin e zgjëruar të musafireve,ambiente të hapura sikurse oborre me sipërfaqe
ujore,kopshte,etje.Për më tepët,në njërën ane këto vila paraqesin luksin ekstravagant të trajtimit
të tyre material e në anën tjetër prapë synojnë krijimin e “informalitetit familjar”,të një ambienti
ku sensacioni i vatrës familjare mbisundon mbi luksin formal.
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Fig. 16 Villa Mairea, Noormarkku, Finlandë – 1937-1939, Alvar Aalto

Ajo që i karakterizon këto vila është po ashtu edhe ambienti ku vendosen ato,i cili mundëson
edhe integrimin funksional e formal të tyre në peizazhe piktoreske,ku funksioni i “rrëshqet”në
peizazhe
përmes
formës
dhe
hapet
në
të
përmes
vizurave.
Vilat familjare luksoze ofrojnë një mori hapësirash të cilat kanë të bëjnë me kërkesat e
zakonshme të banimit:sikurse qëndrimi,fjetja e ushqimi,dhe për më teper ato ofrojnë edhe
grupacione më të zgjëruara të kthinave sikurse; rekreimi,kthinat për aktivitete
profesionale,kurtirin e zgjëruar të musafireve,ambiente të hapura sikurse oborre me sipërfaqe
ujore,kopshte,etje.Për më tepët,në njërën ane këto vila paraqesin luksin ekstravagant të trajtimit
të tyre material e në anën tjetër prapë synojnë krijimin e “informalitetit familjar”,të një ambienti
ku sensacioni i vatrës familjare mbisundon mbi luksin formal.
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Fig. 17 Villa Mairea, Noormarkku, Finlandë – 1937-1939, Alvar Aalto

Vila Mairea apo Chalet Mairea(Dizajni 1937-1938.Ndërtimi 1938-1939)
Vila Mairea u ndërtua për miqtë e arkitektit,Maire dhe Harry Gullichsen.Vila është e vendosur në
një pyll me pishnaja,në kreshtën e një kodrine në perëndim të Finlandës.Në këtë lokacion
tërësisht të gjelbër mbizotëron një ndjenjë e gjerë qetësie.Përmes lisave,hapësirë e lirë hap
vizurat drejt lumit.Forma në trajtë patkoi e planimetrisë së vilës hapet drejtë pyllit në
prapavijë.Sauna dhe pishina janë vendosur kundrejt dhomës së madhe të ndenjës në pëedhesën e
vilës.
Rrethojat e ballkonëve dhe pjesë tjera të fasadës janë trajtuar me dru tiki;krahu që lidh saunen
është nga druri i pishës.
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Fig. 17 Villa Mairea, Noormarkku, Finlandë – 1937-1939, Alvar Aalto

24

Vila Familjare për banim dhe administrim prone/ Fermë-Biznesi
Kuptimi etimologjik i viles po ashtu edhe koncentrimi i saj i hershem paraqet “Një shtëpi fshati
e epokës Romake,që posedon pronë dhe përbëhet nga ferma dhe ndërtesat e banimit të
kompozuara rreth një oborri të brendshëm”.Në epokën Romake,vila ishte shtëpi fshati e
shtresës së lart të shoqërisë.Së kendejmi vilat familjare për banim dhe administim prone
paraqesin kuptimin dhe konceptimin e parë,unik dhe burimor të vilave i cili kuptim në disa vende
është ruajtur gjerë në ditët e sotme.Në Amerikë koncepti i vilës jetoi dhe ende jeton në Haciendat e Amerikës latine dhe Estancia-t e Brazilit dhe Argjentinës.
Në shek.XIV dhe XV në Itali,vila prapë kishte domethënien e një shtëpie fshati,sikurse janë vilat
e para Mediçive.Me 1450 Giovanni de Mediçi filloi ndërtimin e vila Mediçi në kodrinën e
Tuskancës,me gjasë vila e parë e krijuar ndër udhëzimet e Leon Batista Albertit,i cili teorizoi
tiparet e një ideje te re për vilat në përmbledhjen e tij De re aedificatoria.Nga Tuskanca ideja e
viles u përhap në tërë Itlainë dhe Europën.Karakteristik dalluese e këtyre vilave ishte se ato
trajtoheshin në lidhje fondamentale dhe estetike me ambientin e jashtëm,me pamje në peizazhin
bujqësor,kopshtet peizazhore dhe natyrën në përgjithësi.

Fig.18 Villa Mediçi, Giuliano da sangallo,Tuscany
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Villa Farnese, Giacomo Vignola, Caprarola, Itali
Vila Familjare për banim dhe administrim prone/ Fermë Biznesi

Palladio (1508-1580) gjithnjë i dizajnonte vilat e tij me referencë të fuqishme në lokacionin e
tyre.Ai shpesh i unifikonte të gjitha ndërtesat e fermës në kompleksin e vilave të zgjatura.
Stili Palladian i vilave e ripërtriu influencën e tij në vende të ndryshme dhe mbeti mjaft ndikues
në mbi 400 vite.
VIlat e Palladios paraqitnin shtëpi të pronarëve me patundshmëri,një tip i ri i rezidencave
provinciale/fshatare.Në brendinë e këtyre vilave Palladio i shpërndante funksionet si vertikalisht
ashtu edhe horizontalisht.Kuzhinat,depot,lavanderit dhe qilarët vendoseshin në pjesen e
bodrumit/suterremit;hapësira e bollshme ndër çati përdorej për ruajtjen e produktit më të duktit
më të çmueshëm të pronës;drithi,i cili rastësisht shërbente edhe si izolues termik i dhomave
ndër.Në katin e banimit,të përdorur nga familja dhe musafirët e tyre,kthinat më publike
(lozhat,sallonet) ishin të vendosura në aksin qëndror.
Përkundër pamjes së tyre të pa-fortifikuar me lozha të hapura,vilat ende paraqisnin pasardhës
direkt të kështjellave,si rrjedhojë edhe rrethoheshin/mbroheshin nga rrethoja.Kopshte,pemishte e
perime,pishina për peshq dhe orkide të gjëra,të gjitha ndodheshin brenda rrethojës.Brenda
rrethojës po ashtu ndodhej ferma me hangarin,kafazin e pëllumbave,furra e bukës,kosharet e
pulave,akomodimin për shërbëtorët e fermës dhe të shtëpisë,punishte të djathit,rrushit,etj.

Fig.19 Andrea Palladio, Villa Capra ‘La Rotonda’ Vicenza, 1570
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Vila Familjare për banim dhe administrim prone/ Fermë Biznesi
Haciendas
Fjala Hacienda rrjedh nga spanishtja,që do të thotë pronë apo patundshmëri.Disa nga këto
Hacienda ishin plantacione,miniera apo fabrika/punishte.Në shumë vende Hacienda ishte sistem
ndërrmarrëse e gjerë e tokës.
Në kulturën popullore,Haciendat shpesh portretizohen në telenovela,ku shumica e ngjarjeve
realizohen në të dhe rreth saj,në kuptimin e portretizimit të një jete luksoze,pronës- pasurisë dhe
problematikave të jetës të lidhura me këtë kulturë të banimit.

Fig. 20 Estancias Hacienda el boyal jerez de la dorntera, Spanjë
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Vila Familjare për banim dhe administrim prone/ Fermë Biznesi
Estancias është term spanisht dhe portugalisht që përshkruan një patundshmëri të madhe rurale
ngjashëm me Rançën / fermën në kuptimin Anglez të fjalës.Ekujvalentja e Esntacias është termi
tjetër Latino-Amerikan,Hacienda,apo Fazenda ( në Brazil).
Përkundër një Haciende,e cila mund të jetë e çdo ndërmarrësie bujqësore,për prodhimin e
drithërave,kafesë,perimeve,mishit të lopës,etj.Një Estancia,veçanërisht e hasur në fushat e
gjelbra në jug të Amerikës jugore,historikisht gjithnjë ka qenë një patundsmëri blegtorale (
gjedheve apo deleve).

Fig.21Estancia La Paz, Cordoba, Argjentinë

Vilat për pushim
Vilë verimi – Shtëpi për verim / Cottage
Vilat për pushim janë mjaft të perhapura në Europë,dhe destinacionet kryesore
përfshijnë ; Spanjën,Francën,Gjermaninë,Greqinë dhe Turqinë.Ndërsa në SHBA,Florida,Havai
dhe Kalifornia janë destinacionet më të preferuara të vilave për pushim.
Vilat për pushim të tipit shtëpi për verim karakterizohen si ndërtesa të vogla dhe
romantike.Atmosfera e tyre duhet të mbisundohet nga rastësia,rehatia dhe sensacioni
mikpritës,meqë qëllimi i tyre është si vend relaksi dhe lirimi nga stresi dhe tensionet e jetës
moderne,një “ike“ tek një vend ku koha ec me ngadalë dhe kënaqësitë e thjeshta vlerësohen
lartë.
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Lokacion i vilave për verim janë ambientet me peizazhe piktoreske;plazhet,rrëpirat e maleve,në
mes të drunjëve,brigjeve te lumenjve,në me të dunave të nxehta,e gjer te ambientet më urbane.

Fig.22 Vilë për pushim

Vilat për pushim
Kabinë pushimi – Shtëpizë për pushim / Cabin
Shtëpizat për pushim të tipit kabinë cilësohen për qasjen e tyre të thjeshtë arkitekturale shpesh
edhe joformale,si nga ana e hapësirave minimale po ashtu edhe nga ana e matrialeve natyrale që
në shumicën e rasteve janë rrethanore.Ndërsa sot një pjesë e tyre mund edhe të parafabrikohen
tërësisht dhe të integrohen në lokacionin e dëshiruara për pushim,gjë që zvogëlon impaktin
negativ në ambientin natyror.
Për përzgjedhjen e një lokacioni i cili përmbush nevoja për një vilë për pushim mund t`i
referohemi listës së kritereve si në vijim:
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1.Orientimi i lokacionit të përzgjedhur
2.Resurset në atë lokacion ( p.sh.Uji)
3.Moti i lakacionit
4.Topografia e lokacionit
5.Qasja në lokacion
6.Kostoja e ndërtimit
7.Kostoja e mirëmbajtjes
8.Vegjetacioni
9.Fauna
10.Mundësitë për rekreim
Për nga lokacioni vilat për pushim të tipit kabinë mund të jenë:
-Kabina Bregdetare ( për not,serf,zhytje,etj )
-Kabina në brigje liqeni apo lumi ( peshkimi,etj )
-Kabina të “Borës” ( për skijim )
-Kabina të “Pyllit” ( për alpinizëm )
-Kabina të “Shkrepave” në pyll
-Kabina të “Dunave”,etj.
Kabinat për pushim shpësh janë të organizuara brenda zonës së kampeve për pushim në trajtën e
kamp-shtëpizave.

30

Vilat për pushim
Kabinë për pushim-Chalet (për skijim dhe alpinizëm)
Një Chalet,e njohur po ashtu si Sëiss Chalet,paraqet një tipologji të shtëpis,tipike për regjionin
Alpin në Europë.E ndërtuar nga druri,me kulm dy ujësh mjaft të gjërë dhe me strehë të zgjatura
anash dhe të thella para.
Termi Chalet në aspektin burimor i referohej një kasolleje bariu.Ndërtesa etimologjia e saj rrjedh
nga latinishtja,calittum që do të thotë strehë.
Shumë Chalet në Alpet Europiane janë përdorur kryesisht si ferma sezonale për bagëtitë,ndërsa
gjatë muajve të dimrit mbetëshin të papërdorura.Me paraqitjen e biznesit të ekskursioneve
Alpine,Chalet u transformua në shtëpi pushimi që shfrytëzoheshin nga entuziastet e skijimit dhe
ecjes.
Sot,në Amerikën e Veriut dhe shumë kund në botë,përdorimi i termit Chalet mund të referohet
më shumë se një lokacioni të ngushtë malor.Termi Chalet përdoret sot edhe për përshkrimin e
shtëpive ne komplekse të Rezorteve për pushim apo pronave rezidenciale të pozicionuara në
plazhe.Në Britani,termi Chalet përdorej për përshkrimin e akomodimeve për fjetje në kampet për
pushim të ndërtuara nga mesi i shek.XIX.

Vilat për pushim
Kabinë pushimi-Bungaloë
Bungaloë paraqet një tipologji të një shtëpie me domethënie dhe tipare specifike,të bartura pastaj
anë e kënd botës,ku edhe domethënia e fjalës ka marrë kuptime të ndryshme.Zakonisht Bungaloë
derivohet nga gjuha Hindi,banglà,që do të thotë “Bengali” term ky i përdorur veçanërisht për
“shtëpi në stilin bengali”.Këto shtëpi ishin tradicionalisht të vogla,të ndërtuara nda druri,një
katëshe dhe me veranda të gjëra.Termi nga burimi i tij origjinal hyri me pas në anglisht.
Për më tepër,sot Bungaloës paraqiten si shtëpi për pushim dhe rekreim në regjione turistike.Në
Britaninë e Madhe,Bungeloës u bënë mjaftë të njohura sidomos në periudhën në mes të dy
Luftrave Botërore,ku një numër i madh i tyre u ndërtuan në Rezorte bregdetare.

Vilat për pushim
Materialet dhe konstruksioni i vilave për pushim të tipit kabinë
Këto vila duke pasur parasysh lokacionin e tyre,duhet të mishërohen me ambientin natyror
përfshirë këtu edhe materializimin e tyre me materiale rrethanore që do të thotë se konstruksioni
i tyre duhet të bëhet me materiale vendase sikurse:druri,guri,dheu,etj,qasje kjo e cila do te ulte
koston e ndërtimit po ashtu edhe impaktin negativn të këtyre objekteve në lokacione të
tilla.Ndërkaq përdorimi i materialeve sikurse betoni,tulla,metali dhe qelqi duhet të bëhet me
kujdes të veçantë në përputhje me “shpirtin”e vendit,duke mos ndikuar negativisht në ambientin
natyror.
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Vilat për pushim të tipit Kabinë të parafabrikuara
VIlat e “paketuara” janë një zgjidhje e cila mishëron teknologjinë e re dhe qasjen ndaj ambientit
duke sjellë dizajnë arkitektonik inovativ.
Kabinat e parafabrikuara mund të jenë tërësisht të përgaditura,për rasetet e vilave kompakte për
pushim,ose në trajtën e komponentëve të “paketuara” të cilat pastaj montohen në lokacion.Këta
komponent mund të përbëjnë hapësira të caktuara (mëvetësishëm) të cilat me kohë edhe mund të
zgjerohen-duke shtuar hapësira tjera.
Materialet dhe konstruksionet e këtyre parafabrikave mund të jenë të ndryshmë,varësisht nga
lokacioni dhe qasja arkitektonike.Ndër më të zakonshmet janë parafabrikatet me teknika të
ndryshme të konstruktimit dhe përpunimit të drurit,sikurse panelet druri,nga druri
masiv,etj,pastaj nga metali-alumini,pjesërisht nga betoni apo edhe nga materialet kompozite
ekologjike.

Vilat për pushim
Vilat luksoze për pushim / Luxury Holiday Villas (në Rezorte)
Rezortet janë komplekse për pushim qe zakonisht pozicionohen dhe integrohen në ambiente
piktoreske natyrore,atraktive dhe me potencial për aktivitete rekreuese,si në vise
malore/alpine,ishuj apo vende bregdetare,larg stresit dhe zhurmës së qyteteve.Këto komplekse
kanë hapësira rekreative,golf,tenis,lundrim,skijim,dhe notim,duke ofruar eksperienca
mbresëlënëse kënaqësie për klientët e vet,për t`i shtyrë ata që t`i vizitojnë prapë.
Përpos hapësirave të fjetjes të cilat mund të organizohen si vila luksoze për pushim apo
rezidenca,ushqimit
dhe
rekreimit.
Rezortet
integrojnë
edhe
hapësira
tjera,sikurse:salla
konferencash,salla
për
bankete,klube,librari,etj.
Rezortet pothuajse gjithnjë bëjnë integrimin e resurseve dhe potencialeve natyrore me formën e
ndërtuar
arkitektonike.
Vilat në kuadër të Rezorteve,në shumicën e rasteve janë pronë e cila merret me qira apo
rezervohet për numër të caktuar të ditëve,sa zgjat pushimi,ngaqë këto vila janë pjesë e
komplekseve hoteliere për pushim-Rezort hoteleve.Në raste tjera,vilat për pushim mund të jenë
zhvillime private në rezorte ku klientët e posedojnë dhe i menaxhojnë pronat e tyre individualisht
në kuadër të kompleksit për pushim.
Vilat luksoze për pushim në rezorte paraqesin mishërimin e pushimit dhe rekreimit me vendin ku
pozicionohen ato.Si rrjedhojë lokacionet e këtyre vilave mund të jenë të ndryshme gjë që ndikon
drejtpërdrejt edhe në konceptin arkitektural të këtyre vilave.
Rezortet me vila luksoze për pushim mund të jenë:
-Rezorte te Ujërave/Banjëve Termale
-Rezorte Bregdetare
*Rezorte ishullore
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*Rezorte në brigje të gadishujve
-Rezorte të Zhytjes
-Rezorte të Golfit
-Rezorte Malore/Alpine
*Rezorte të skijimit
*Rezorte të Alpinizmit/Ekskursionit
-Rezorte të Savanave/Safari
-Rezorte të Shkretëtirave
-Rezorte Tropikale
Karakteristikë e rezorteve bregdetare është se në shumicën e rasteve,vilat për pushim në këto
komplekse kanceptohen në sistemin “Palafit”-të vendosura krejtësisht mbi ujë me anë të
pilonëve.

Fig.23 Hilton Bora Bora Nui

Vilat për pushim
Vilat luksoze për pushim / Luxury Holiday Villas ( në Rezorte )
Arti i dizajnit të Rezorteve Luksoze Bregdetare
Kur zbarkojmë në dizajnin arkutektonik të rezorteve,fillimi nga një flet e pastër dhe një qasje
integrative,që thekson kontekstin lokal,kërkesat e klientit,ambientin,ndjeshmërin kulturore dhe
eksperiencën e pritshme të pushuesve,përbëjnë çelsin e suksesit.
Vet ambienti përreth platformës bregdetare siguron mundësi të panumërta inspirimi,për një
dizajn vibrant.Përpjekja duhet të jetë në krijimin emotiv,të thjeshtë dhe dizajn elegant,për një
eksperiencë integrale të përshtatur në ambientin rrethues,kërkesat e klientit dhe stili i jetës së
mysafirëve potencial në rezortin bregdetar.
Kujdesi për të detajuar duhet të dëshmohet në çdo hapëesirë,ku ambienti i përshtatshëm dhe
gjendja shpirtërore instalohen në çdo formë.Të gjitha elementet duhet të shijojnë një harmoni

aspiruese,si në eksperiencën e prekshme ashtu edhe në atë të paprekshme,për të siguruar një
dinamikë të gjithëmbarshme të hapësirave.Përderisa e ardhmja lëvizë drejtë një arkitekture më të
qëndrushme,perspektiva e rezorteve bregdetare duket e ndritshmë në qasjen integruese
ambientaliste.
Përdorimi i materialeve nga burimet lokale,përshtatja e dizajnit në lokacionin gjeografik,sigurimi
i alternativave që kursejnë energji,rritja maksimale e shfrytëzimit të ndriqimit natyror dhe
vizurave,si dhe ruajtja e habitatit natyror,të gjitha paraqesin komponentë të tiparit dominues të
dizajnit.

Fig.24 The Oceanfloëer, Maldives
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Vilat për pushim
Vila luksoze për pushim / Luxury Holiday Villas (në Rezorte )
Njerëzit në mënyrë natyral tërhiqen nga uji,si banim ashtu edhe rekreim e relaksim,dhe një shtëpi
afër ujit pothuajse është një dëshirë universale.Por ndërtimi i një shtëpie afër apo mbi ujë paraqet
vështërsi dhe sfida të dizajnit dhe ndërtimit.
Konditat e lokacionit janë shpesh problematike – me gurë,kodrinor,me rërë-dhe shtëpia i
ekspozohet diellit,erës,kripës,rërës,apo edhe stuhive në menyrë konstante.Toka dhe brigjet ujore
janë të ndryshme – bregu është kufiri ku takohen dy botë,aty ku vizurat janë më të gjata.

Fig.25 Casa de la Flora Resort, Tailandë 2011
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1.Qëndrimi ditor
2.Dhoma e gjumit
3.Dhoma kryesore e gjumit
4.Banjo
5.Tarraca/kuverta
6.Pishina

Vila luksoze për pushim
Fig.26

Lokacioni dhe tipologjia – Klasifikimi i vilave

-Klasifikimi i Vilave sipas kompozicionit të gabaritit
-Koncepti i shtrirjes planimetrike dhe vertikale
Ndarja sipas gabaritit:
Vila me formë të koncentruar dhe lineare
Të kombinuara dhe të lira / Komplekse
Gabarit të mbyllur – me oborr të brendshëm / piato
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Lokacioni dhe tipologjia – Klasifikimi i vilave
-Klasifikimi i Vilave sipas kompozicionit të gabaritit

1. Maison La Roche

2. Maison a Garches

3. Maison a Stuttgart

4. Villa Savoye1

Fig.27 Forma ndjek funksionin apo funkdioni ndjek formen
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5 PËRSHKRIMI TEKNIK I DETYRËS PROJEKTUESE
5.1

HYRJE

Rrezatimi diellor ka rol të rëndësishëm në hartimin e projekteve me dizajne ekologjike.
Mesatarja e rrezatimit është 1500 kë/m2 në vit në regjionin e Anamoravës, 5.7 orë diell në ditë.
Zona ka potencialin e duhur në përdorimin e energjisë diellore.
Klima është mesatare kontinentale, mesatarja e Janarit -0.9oC kurse e Korrikut +21.5oC,
Lagështia mesatare 76.8%. Muaji më I thatë Gushti 66.2%, më i lagështi Nëntori 84.2%.
Peisazhi me hapësirë të mjaftueshme gjelbëruese, me mundësi për krijimin e hapsirave të
ndryshme, krijimin e shtigjeve për lëvizje, lidhje e mirë dhe e vazhdueshme me vegjetacionin
ekzistues.

5.2 LOKACIONI
Duke pasur parasysh që vilat malore ndërtohen në vendet rekreuse malore. Duke pasur parasysh
destinimin e tyre që është pushimi, rekreimi etj. Duke pasur parasysh destinimin e sipërfaqeve në
qytetin e Gjilanit për vilat malore e si destinacion për to është fshati Stanishor, i cili
karakterizohet për natyrë shumë të bukur dhe të veçantë me peisazhe të gjelbra, natyrën e freskët,
verën dhe pranverën gjelbëruese kurse vjeshtën dhe dimrin e vrazhdë. Këto janë disa nga arsyjet
përse kemi zgjedhur këtë lokacion për projektimin e vilës malore
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5.3 PËRBËRJA E VILËS



Villë malore



Terasa

 Kopshti
 Garazhimi
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5.4 ORIENTIMI DHE MËNYRA E VENDOSJES SE OBJEKTIT NË LOKACION
Ndër faktorët vendimtar që ndikon në vendosjen e objekteve në lokacion është orientimi i tyre
hapësinor karshi drejtimeve të horizontit. Kjo ka të bëjë me shtrirjen e gabaritit në përgjithësi dhe
orientimin e grupacioneve të kthinave në veçanti.
Duhet pasur parasysh faktin që tek këto objekte , duhet t’i kushtohet mjaftë shumë rëndësi
orientimit të kthinave , pasi që nga orientimi i tyre i drejtë apo i gabuar, varen shumë faktorë që
kanë të bëjnë me cilesinë e studimit dhe komoditetin klimatik brenda hapësirave studiuese.
Në këtë mënyrë tëk qëndrimi ditor, tryezaria të cilat dihet se kërkojnë më shumë ndriçim natyral
janë orientuar kah jugu dhe jugperendimi.
Gjithashtu e mira tjeter eshte , qe këto kthina, duke i orientuar ne këtë mënyrë, kemi arritur t’iu
krijojmë qasje nëpermjet vizurave, nga ana e gjelbërimit ( drunjeve ) , gjë e cila e rrit
komoditetin dhe ndjesinë e të studiuarit në këto hapesira.
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5.5 KONSTRUKSIONI DHE SPECIFIKAT E MATERIALEVE
Sistemi konstruktiv i zgjedhur per kete objekt, eshte sistemi konstruktiv skeletorë, nga betoni i
armuar.

5.6 THEMELET
Lloji i themeleve i pervetesuar per kete objekt, eshte THEMEL PLLAKË nga betoni i armuar,
me trashesi 50cm.
Dheu mbi te cilen do te vendosen ky themel, do te ngjeshet me cilinder , deri ne masen e
paraparë sipas kushteve statiko-inxhinierike.
Mbi dheun e ngjeshur, do te vendoset zhavorr ne trashesi prej 30cm .
Mbi te vendoset shtrese betoni per nivelim 6 cm.
Pastaj vie hidroizolim “kondor” 2cm.
Beton i varfer 5cm.
Mbi keto vendoset themel-pllaka , e cila do te beshtjellet me hidroizolim anash dhe siper, si dhe
me nje shtrese mbrojtese.

5.7 SHTYLLAT, TRAJET , PLLAKAT E KONSTUKRSIONIT MESKATËSH,
SHKALLËT KRYESORE
Te gjitha jane nga betoni i armuar.

5.8 BODRUMI
Bodrumi fillon në kuoten -320. Muret e jashtme të përdheses janë kryesishtë nga bllokat e
argjilës nga xhami ( fasade strukturale). Dyshemeja në përdhesë është nga pllaka të keramikes.

5.9 KATI PËRDHESË
Kati i parë fillon në kuoten +-0,00, kati i parë fillin në kutotën + 320. Muret e jashtme janë nga
bllokat e argjilës , me dimensione 19x19x24, të cilat janë të veshura me termoizolim nga
materiali i stiroporit në anën e jashtme .
Muret e brendshme , janë gjithashtu nga bllokat argjilore, me dimensone varesishtë prej
pozicionit , 19x19x24..
Muret janë të gjitha të suvatuara me llaç vazhdues, si dhe me shtresë rrafshuese “gled”.
Dyshemeja është nga qeramika.
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5.10 FASADAT
Fasada e këtyre objekti është projektuar të jetë nga dhe beton i vrazhdë dhe ngjyra e bardhe.
Para vendosjes së fasades nga, objekti izolohet i tëri me material termoizolues , në këte rast i
specifikuar si Stiropor 10cm.
Ky lloj i fasades është përdorur në mënyrë që objekti të lidhet me kontekstin , pra t`i përshtatet
mjedisit në te cilin është projektuar.
5.11 KULMET
Kulmet janë të rrafshët, me pjerresi prej 3% ne anet përkatëse, dhe rrethohen nga muri i atikes ne
lartesi prej 60cm.
Materialet e perdorura ne kulme janë: Pllaka konstruktive e kulmit nga BA 16cm, hidroizolimi,
termoizolimi, PËC foli plastike, shtresë për ramje –ESTRIH, shtresë mbrojtëse.
5.12 FUNKSIONI / PËRMBAJTA E DETYRËS PROJEKTUESE
Në vazhdim, një përmbledhje e funksioneve të shpërndara në etazhe, e cila njëkohesishtë paraqet
përmbajtjen e detyrës projektuese.

Detyra projektuese përmbanë:

5.13 SITUACIONI I GJERË ( nje paraqitje me gjitheperfshirese e situacionit).

5.14 BODRUMI

Përmbanë këto funksione:
-Hyrja kryesore
-Erëmbrojtësi
-Komunikimi veritkal (shkallët )
-Depot
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5.15 KATI PËRDHESË
Përmbanë këto funksione:
-Qëndrimi ditorë
-Kuzhinë
-Depo e kuzhinës
-Tryezari
-Nyje Sanitare
-Komunikim Vertikal
5.16 KATI I PARË
Përmbanë këto funksione:
-Komunikimi veritkal
-Nyjet Sanitare
-Dhomat e gjumit
-Dhomë pune
-Fitnes
-Foaje Artisti
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5.17

PËRMBAJTJA E PROJEKTIT

1. SITUACIONI I GJERË: 1:500;
2.BAZA E THEMELEVE: 1:100;
3.BAZA E PËRDHESËS: 1:100;
4.BAZAT E KATIT 1:100;
5.BAZA E KULMIT: 1:100;
6. PRERJET: 1:100;
7.DETALET: 1:25;
8.FASADAT : 1:100;
9. 3D (VIZUALIZIM)
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6 DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
I gjithë procesi i dizajnimit dhe i prjektimint të vilës ka qenë sfidë në vete për mua, por me
hulumtimet e bëra dhe me ndihën e profesorit kam arritur që të përfundoj një vilë malore të
trendit bashkëkohor.
Trendet në zhviilim lidhur me zhvillimin e vilave kanë qenë pririoritet i imi, duke mos
anashkaluar gjithashtu as të kaluarën e cila përmban në vete një histori të çmuar e cila jep
shembuj konkret lidhur me çeshtjen se si një vilë funksionon.
Pra elementet themelore si: Godinat, Pisazhi dhe Qarkullimi të gjitha janë të menduara mirë dhe
në mes vete krijojnë një harmoni.
Kam shqyrtuar Vilat me precedent Europian dhe Amerikanë dhe në rastin konkret jam fokusuar
në vilat me precedent Europian, duke u muduar ta ngërthejë sa më mirë çeshtjen e
kontekstualizimit.
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